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Executive summary 
This meeting marks  the  first  expert workshop  on phytobenthos  related matters  in 
ICES history. 
The  importance of the phytobenthic communities for goods and services within the 
seascape was  shown,  e.g. with  references  to  the  vegetation  covered  substrate  as  a 
spawning  and  nursery  area  for  commercially  important  fish,  as  a  stabilizer  of  the 
shore  line and protection  from erosion as well as  the direct use as  food and as raw 




The phytobenthic communities’ role  in  the WFD was discussed and examples  from 
different parts of the Baltic Sea were presented. Whenever possible, there should be a 
goal to try to find criteria in common for all countries of the ICES waters. 




The methods used by  the participants’  countries  for monitoring and  surveying  the 
phytobenthic communities were presented. A general consensus was, when possible, 
to  harmonize  the methods.  The meeting  decided  to  recommend  the  cost  efficient 
method of free estimates along a given transect line to be used when possible. Plans 
were made to highlight this  in a publication entitled “The  importance of the phyto‐
benthic  plant  and  animal  communities  to  marine  ecosystems  and  their  scientific 
study” to be published in the ICES TIMES series. 
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The group discussed  the ToRs and  the Rapporteur gave some explanations of  ICES 
structure and its publications. This meeting marks the first expert workshop on phy‐
tobenthos‐related matters in ICES history. 
2 Adoption of the agenda 
The group unanimously adopted the agenda without any changes. 
3 ToR a) Explore and discuss the role of phytobenthic plant and animal 










The phytobenthic  communities provide  the human  society with  a  large number of 
goods and services (Rönnbäck et al. 2007), e.g. functions as a gigantic filter of coastal 
nutrient  release manifested  in  increased  growth  of  filamentous  and  foliouse  algae 
observed  in eutrophicated areas and outside point sources of nutrient release. They 
stabilize the shoreline. They are the source as well as harbour species for consump‐
tion  and  facilitate  the  survival  of  juvenile  fish  of  commercial  importance,  etc. The 
phytobenthic plant and animal  communities  form a  link between  the  land and  the 
open  and deeper  oceanic  ecosystems  being  the  first  ecosystem  to  receive  the  land 
runoff. The drifting,  loose  algae  (and higher plants)  serve  as  food  resource  for  the 
deeper benthic communities, or when drifted ashore, were/are used as fertilizer.  
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Historically,  the  disappearance  of  the  Zostera marina  communities  in  the  northern 








In  combination with  the  relative  easiness  to  observe  the  communities,  they  are  an 
important indicator of the quality of the water body and are therefore included, e.g. 
in  the  WFD  (Selig  et  al.,  2006)  and  are  used  in  several  national  monitoring  pro‐
grammes  following  the effects of eutrophication  (e.g. Kruse‐Jensen et al., 2008). Ob‐
servations can also be done with longer time intervals to detect change which makes 
the study of these communities cost efficient. 
Nursery areas for fish 









were  performed  during  1993–1994  (Maksimovas  et  al.,  1994; Olenin,  Labanauskas, 




curred at  these sites, however no eggs were  found  in  the other places where  the F. 
lumbricalis  also  formed  dense  overgrowths.  The  similar  pattern  of  distribution  of 
spawning grounds was observed in surveys performed in 2006 and 2007 (M. Bucas, 
personal observation).  
Monitoring  of  spawning  grounds  was  started  in  1995  at  the  seaside  of  southern 
breakwater of port Klaipeda (Olenin, Labanauskas, 1995; Olenin et al., 1996). The out‐
flow of Curonian lagoon brings waters rich with nutrients resulting one of the most 





May  (where  the range of water  temperature was 6–16 °C) down  to 4 m depth. The 
layer of  eggs was up  to 5  cm height and  their  survival depended mostly  from  the 
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Norwegian west coast are highly productive and species rich communities. The an‐
nual  primary  production  in  the  kelp  forest may  be  as  high  as  3000  g  carbon  per 
square meter,  and  the  total  biomass  of  Laminaria  hyperborea  along  the Norwegian 
coast  is estimated  to be around 50 million  tonnes  (Sakshaug  et al. 2002). More  than 
300 species of animals and macroalgae has been recorded in the Norwegian kelp for‐
ests  (Norderhaug 2003), with an average density of almost 8000 individuals of small 
animals associated with  each kelp plant  (Christie  et  al., 2003). Kelp  forests are also 
important habitats and nursery grounds for several species of fish (Norderhaug et al., 
2005).  The  diversity  and  abundance  of  both  epiphytic  macroalgae  and  associated 
animals  increases with  the age of  the kelp plants and  the recovery  time of  the kelp 
associated  communities  after  disturbances  (e.g.  kelp  trawling,  storm  surging)  in‐
creases  with  latitude  (between  59ºN–63ºN)  along  the  west  Norwegian  west  coast 
(Christie et al., 1998). 
Coupling between phytobenthos and fish – Norwegian beach seine fish catch serie  
Long‐term ecological effects of changes in macroalgal vegetation (e.g. loss of canopy‐








weight  measurements  are  made  for  some  selected  gadoid  species.  Since  the  mid 
1930s  the dominant macrophytobenthic vegetation on  each beach  seine  station has 
been recorded by aquascope  (Fromentin et al., 1997).  In  the early 1990 a more com‐
prehensive inventory of the macrophytobenthic vegetation was made by scuba divers 




Nutrient trap and nutrient pump 
GM calculations in Estonian waters on role of phytobenthos as sink for primary pro‐
duction  that  is not released  to  the  food chain. (Nutrient  trap. Algal mats  (Paalme et 
al., 2004). 
Phytobenthic  communities  act  as  seasonal  traps  for  excessive  amount of nutrients. 
Within the past few decades the extensive supply of nutrients into coastal ecosystems 








and  the  formation of drifting  algal mats has been observed  in  the whole Estonian 
coastal  range.  It  is  suggested  that  the occurrence of drifting  algal mats  reflects  the 
shift  in macroalgal  communities  from  the  perennial macrophytes  to  fast  growing 
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filamentous macroalgae, caused by increasing eutrophication of  coastal waters in the 
Baltic  Sea  during  the  past  decades.  Naturally  Baltic  filamentous  algae  grow  on 
different hard substrates and exhibit strong seasonality. However, after detachment 
and  formation  of  loose  lying  algal mats,  they may  extend  their  growing  area  to  a 
completely new niche, to soft bottoms. Occupying a unique habitat of higher aquatic 
plant and macrozoobenthos communities, the drifting algal mats represent a serious 
threat  to  the biodiversity of  coastal  areas. The  accumulation  and decomposition of 
these algal mats can modify nutrient dynamics both in a water column and sediment, 
affect  negatively  the  underwater  light  climate,  result  in  widespread  hypoxic  and 
anoxic  conditions  among  the  algae  and  in  the  sediment,  and hence destabilize  the 
whole shallow‐water ecosystem.  
Although the drifting macroalgal mats are a very important part of the productivity 
and  functioning of  the  shallow coastal areas of  the Baltic Sea,  there are only a  few 
papers dealing with various aspects of their development and occurrence. 









Baltic  water  bodies  as  well.  The  theory  of  alternative  stable  states;  i.e.  that  self‐
stabilizing  alernatives  (phytoplankton‐dominated  or  macrophyte‐dominated)  exist 
for  eutrophic  conditions, were  first descried  by  Scheffer  (1998)  for  freshwater  sys‐




Adverse effects of fishery on phytobenthos 
While coastal Zostera beds are normally safe for trawling effects due to local legisla‐
tions,  deeper  algae  beds  may  be  adversely  affected  by  heavy  rock‐hopper  gears 






rea  stands  for  80% of  the norwegian  algal  stock. Distribution  from Svalbard/Green 
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grazing. Trawling keeps kelp on a younger and more accessible status for the sea ur‐
chins. Increase of sea urchins in Soer‐ Trondelag.  
Kelp forest monitoring, and effects of kelp harvesting in western Norway 










years  surveys.  The  only  exception  being  sections  of  the  Sør‐Trøndelag  coastline, 
where parts of  the kelp  forest have been grazed down by  red  sea urchins  (Echinus 
esculentus). 
Irina Kulikova  reported on macrophytos  investigations  in Gulf of Riga Bay. Three 
transects  according  to  HELCOM  COMBINE  programme.  Sampling  with  diverse 
depth distribution data  from  1924 until now. Decrease  from  15 m  to  10 m  in  2005 
(maximum). East  coast  less  than  at west  coast  in  all parameters measured. Reason 
may be  river discharge  (3  rivers). Heavy metal  concentrations were measured  and 
showed a decrease for Pb and copper over time whereas Cd and Hg and other metals 
seemed to stay stable over time. See Annex 5. 
4 ToR b) Document the population dynamics and annual cycles of 
phytobenthos communities on a regional scale 
Temperature related effects 








spreading  is more  through drifting  loose algae and  fragments of  those. Stands may 




algae  In  Tallinn  Bay.  Study  on  effect  of  fastferry  generated  wave  action  on  the 
phytobenthic communities  in  the coastal areas of Tallinn Bay. Tallinn Bay  is one of 
the most intensively used harbour areas having more than 20 departures of fastgoing 
ferries per day during the summer period. The problem of coastal erosion caused by 
additional wave  energy  generated  by different  types  of  ferries has  been discussed 
intensively  but  the  proposed  speed  limit  has  been  not  applied.  The  experimental 
setup  includede the exposure of articificaial substrate  in different depth  intervals  in 
affected and unaffected sea areas with similar set of environmental settings. (Tallinn 
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Bay – affected area, Muuga Bay – control). Exposure  time varied  from 1 months  to 
12–14 months. Data is still processed but preliminary results show high disturbance 





terns  in  settlement  and  succession”  ‐ Department  of  Systems  Ecology,  Stockholm 




This  thesis  investigates whether such seasonal changes could determine  the succes‐
sion in subtidal phytobenthic communities on free space in the low diverse Baltic Sea. 
My results showed circular seasonal patterns both in the settlement of species and in 
the  annual  appearance of  communities. The  circular  seasonal pattern was  also ob‐
served  in  the  succession.  Initial  species  assemblages were determined  by  the  time 
space became  available  for  colonisation. Although  the  succession  seemed  to be di‐








natural  substrates. A  field  study  showed  that  settlement  and  community  structure 
changed  significantly between  60°  and  90°  substrate  slopes. This  thesis  shows  that 
some differences in the final community structure are determined already at the set‐
tlement stage and  that  the succession pattern varies depending on when  free space 
occurs. However,  small  inter‐annual and  site‐specific differences  in  seasonal  settle‐
ment periods and site‐specific final communities mainly determined by physical fac‐









Another  experimental  project  studied  the  effect  of  different  grazing  impacts.  No  
grazing was observed in spring, and it was highest in autumn.  See Annex 6. 
Input from H. Schubert on Thesis of Susanna Qvarfordt. In the Baltic Sea, a couple of 
studies have been performed during  the  last decades with respect  to Seasonality of 
macrophytobenthos (e.g. Wallentinus 1979, Kristiansen 1972, Wennberg 1992; for an 
overview, see Qvarfordt 2006, “Introduction”). In contrast to fully marine conditions, 
low  saline‐brackish macrophyte communities  show a very strong  seasonality,  since 
the proportion of perennial species is low. However, as shown by Qvarfordt (2006) as 
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well as Schygula (2007) the establishment of macrophyte communities is a multi‐step 

















tion  as well  as  occurrence  via  direct  and  indirect  effects. With  respect  to  the  first 
point,  indirect  effects,  there  are  reports  about direct dependency of phytoplankton 
biomass development from temperature (Figure X1) under eutrophic, but still nutri‐
ent  limited  (Figure  X2)  conditions  (e.g.  Schubert  2005).  This  implies,  that  larger 
phytoplankton biomass would develop at higher temperatures, leading to decreased 
irradiance availability for macrophytes. The net effects have still to be evaluated since 
this  happens  in  summer  /  early  autumn,  a  period where  irradiance  availability  is 
quite high. With  respect  to  the second point, direct effects,  increasing  temperatures 
will led to changes in species composition by A) allowing the survival of warm‐water 
species,  excluded  from  the Baltic by  the  cold winter  conditions  and B)  eradicating 




Seasonality studies for macrophytes 





shown by Qvarfordt  (2006) as well as Schygula  (2007)  the  establishment of macro‐
phyte communities is a multi‐step process taking several years in the southern / cen‐
tral  Baltic.  Both  before‐mentioned  authors  showed  a  clear  season‐dependency  of 
recruitement,  influencing  the  following  succession  pattern,  but  not  the  final  stage 
(“climax‐stage”). 
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5 ToR c) elaborate connections with the WFD and the role in ICZM and 
its socio-economic valuation 
Mats Blomqvist, Hafok AB, Sweden presented the work behind a Swedish legal regu‐




































































































































































scription of vegetations  forms. Altogether  14 vegetation  forms were  identified  and 










ies  had  been  identified.  Reference  conditions were  taken  from Russian  colleagues 
 








scheme based on at  least  three  indicators.: max. Depth distribution, max. Depth of 
Fucus, proportion of perennial species (biomass) special values for every water body. 
Reference from the Fifties. Borders definition followed, see Annex 5. 




48  transects,  12  sampled  annually.  Methods  follow  Kautsky  methods/HELCOM 
guidelines by SCUBA. Problems with  classification  since  reference  conditions were 
assumed  too  tight. Use HEAT  tool  developed  for HELCOM which  computes  the 









observed  in  field. For an example of  the dynamics of Fucus vesiculosus  in  the Askö 
area from 1993 to present, see Annex 9. 
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6 ToR d) Finalize the ICES TIMES draft on Phytobenthos sampling 
methodology 





tional  environmental  objectives  and  many  other  things  there  is  a  great  need  for 
standardisation of field methods, standardisation of naming of species, software for 
entering  of  results  and  efficient  national  data  hosts  that makes  information  freely 
available on the internet.  







anualer). There  is need  to update  these method descriptions  to better  fulfil new de‐
mands.   
The Swedish Species  Information Centre has a  responsibility  for managing a  freely 
available  database  on  species  names  (http://dyntaxa.artdata.slu.se).  Each  taxon  is 
identified via a taxonID that never is deleted and never is changed. Each taxonID can 
have several names associated but only one can be valid. Names can be of different 
types  (scientific, Swedish etc). This philosophy  is now adopted  in both monitoring 
and conservation studies and hence it is now possible to exchange data more easily. 
There  exists  an  application  for  entering  of  phytobenthic  data  (in  Swedish)  that  is 
common  to both monitoring and nature conservation. The purpose  is  to streamline 
data in order to make it easier for the data host to include data from different provid‐
ers. 
All national  and  regional data  are  supposed  to be  available  through national data 
hosts  in  the  future. There already exist several data hosts  today. Phytobenthic  tran‐
































7 Any other business 
Heye Rumohr presented  a  new project,  the  ʹTaMOsʹ project  ‐  a  scuba diver  based 
monitoring at the Baltic coast of Schleswig‐Holstein.  TaMOS is the attempt to make 
the observations of lay divers available for environmental surveillance and scientific 
use. This  is  a  scientifically  supervised  cooperation project with  the national divers 
association (TLV‐SH) and the league for environment and nature Germany (BUND‐
SH).  The  project  runs  a  web  based  Documentation  platform  for  information  ex‐
change.  In  special  seminars Divers  can  learn  to document  geo‐referenced  environ‐
mental data by writing a  log book after each dive. Taxonomic seminars  for species 
identification allow  the  lay diver  the Species  identification of  local  fauna and  flora 




and  geological  data  from  the  Baltic  Sea.  The  intended  outcome  of  TaMOs  is  the 
documentation and demonstration of day to day, seasonal and annual variability  in 
the Baltic Sea  environment.  Interested divers  from Schleswig‐Holstein will be  edu‐
cated  in free seminars to give them  the opportunity to  join this project without fur‐
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The  recording of animal, plant and sediment distribution along  the complete Baltic 
coastline of Schleswig‐Holstein  in Germany has not been done so far. The project  is 










more  important goal  is  to  show  the variability of  the Baltic Sea  environment  right 
next  to our  location. This documentation, performed by  laymen  for  laymen during 




related  to nature, divers  are  the  first  to know  about  the  changes. TaMOs provides 
now a platform to make these experiences public. 
As part of TaMOs,  the divers will be  trained  free of charge  to  identify animals and 
plants. This is supposed to teach the divers which animals can be determined by vis‐







8 Recommendations and action list 
Since  there  is no direct need  for a new meeting,  the workshop decided  to have no 




9 Adoption of draft report 
The group adopted the draft report and will have a critical view on the final product. 
10 Closing of the meeting 
The Chair  closed  the meeting  thanked  the participants  for  their  inputs and discus‐
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Annex 1: List of participants 
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Annex 2: Annotated Agenda 
Workshop on the role of phytobenthic communities in ICES waters [WKPHYT] 




































Opportunity  to  attend  EUNIS  meeting  at  Naturvardsverket,  Stockholm  Thursday 
afternoon (at 16:00) until Friday afternoon at 17:00  
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Annex 3: WKPHYT terms of reference for the next meeting 
Since  there  is no direct need  for a new meeting,  the workshop decided  to have no 
new  meeting  and  to  solve  upcoming  problems  by  correspondence.  Phytobenthos 
questions  in general will be covered by  the remits of  the Benthos Ecology Working 
Group (BEWG). 
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Annex 4: Recommendations 
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Annex 5: New environment monitoring programme in Estonian territorial 







Estonian Marine Monitoring Programme, proposal (short description of the monitoring 
scheme) 
1 Monitoring of the coastal sea areas outside the 1 nm coastal zone. 
The aim of this subprogramme is to collect the data for assessment of the state of the 
marine  environment  in  Estonian  territorial waters  and  EEZ  of  the  Baltic  Sea  and 
fulfillment of the obligations under international conventions. 
1.1 Seasonal cruises. 
Station  network  of  17  stations  are  sampled  twice  a  year:  once  in winter  (ice  free 


















1.2. Ferrybox monitoring (automatic monitoring system performed from passenger 
ferries) 









2 Monitoring of coastal waters within the 1 nm zone counted from baseline. 
The aim of this subprogramme is to fulfill the monitoring requirements of WFD and 
Habitat directive and also national assessment needs. 
2.1. Surveillance monitoring. 
Station network. 
Station network covers all defined waterbodies. In each waterbody there are defined 
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Stations are selected to cover the traditional station network in maximum extent (for 




















Pelagic  stations: From  each waterbody  all pelagic  stations  are  sampled during one 
full year (in the period 2007–2009) with frequency 10–11 times per year. 
Benthic stations: all stations are sampled once per year (july‐august). 
2.2. Operational monitoring. 
This  type  of  monitoring  is  carried  out  in  waterbodies  having  classification  of 





























2.3. Investigative monitoring. 
Surveillance  monitoring  programme  will  be  initiated  in  case  of  some  exceptional 
phenomena  occurring  which  needs  asessment  of  ecological  status.  Structure  and 
funding of such monitoring will be decided in each case separately. 
Figure 1. Pelagic station network of marine monitoring programme and waterbodies of Annex 6. 
Coastal waters. Green – surveillance monitoring  (frequency one full year  (11–13  times per year) 
during  the assessment period; Red – operational monitoring  (frequency every year, 11–13  times 
per year); Blue – open sea monitoring – frequency 2 times per year. 
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Figure 2. Phytobenthos monitoring station network and coastal waterbodies. Green – surveillance 
monitoring  (monitored once per  aasessment period); Red  – operational monitoring  (monitored 
every year).  
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on  charophytes was  negligible whereas  I.  baltica  and G.  oceanicus  reduced  signifi‐
cantly the biomass of charophytes in the field. Low photosynthetic activity (high de‐
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Annex 7: Typology and classification of ecological status of Lithuanian 
coastal and transitional waters: case of phytobenthos (Daunys et al., 
2007)  
Parameters  of  phytobenthos  (macroalgae  and  angiosperms)  proposed  for  defining 








No  angiosperms  (e.g.  sea grass Zostera marina) were  found at  the Lithuanian  coast 









stikova,  1972). Thus,  this  is  the only phytobenthos  species  for which  the historical 
record dates back to the pre‐eutrophication time.  
The water quality assessment  criteria are  established  comparing  the historical data 
with patterns of recent distribution of F. lumbricalis in the Lithuanian coastal waters. 
The  reference  conditions  are  defined  according  to  the  maximum  depth  record  of 
these  red  algae  at  the Lithuanian  coast  in  late  1950s:  19 m  (Kireeva,  1960). Similar 
depth  limit  (20 m) was  recorded during  the  same  time  period  at Blekinge,  south‐
eastern  coast of Sweden  (Essays on biological productivity  in  the Baltic Sea, 1984). 



















lumbricalis  in  the plume of  the Curonian  lagoon  in  the Baltic Sea  follows  the  same 
principle as  those used  in coastal waters. The water quality assessment  is based on 
comparison of historical data with patterns of recent distribution of F. lumbricalis (Ta‐
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Moderate status is defined by the maximum depth records within the 9–14 range fol‐
lowing assumption that the decline of the species depth limit up to 14–15 m will re‐











Comparison of Lithuanian classification of ecological status of coastal and transitional 
waters with those existing in neighboring countries: Latvia 
Macroalgae as a quality element were used only  in the stony coastal water types of 
Latvia,  as  the  underwater  habitat  structure  in  the  transitional waters  and  on  soft 
sediments does not support growth of phytobenthos. The best data  for underwater 
vegetation  for  the Gulf of Riga was  found  for depth  limit of Fucus  vesiculosus  and 
macroalgal community, whereas along the Latvian coast of the Baltic Proper ‐ depth 






to  tanker  accident  in  this  area. Maximal depth  limit both  for F.  lumbricalis  and  for 
whole macrophyte community may possibly be higher, i.e. the algae can grow deeper 








925‐04‐06: Procurement of  services  for  the  Institutional building  for  the Nemunas River 
Basin management, 66 pp.  
 










limit of Furcellaria  lumbricalis.  In: Water quality criteria  in  transitional and coastal waters 
(ed. Razinkovas A.). Technical Report, Coastal Research and Planning Institute, 7 p. 
Olenin, S., Daunys, D., and Leinikki, J. 2003. Biodiversity study and mapping of marine habi‐
tats  in  the vicinity of  the Būtingė Oil Terminal, Lithuanian coastal zone, Baltic Sea.  Joint 
Finnish  –  Lithuanian  project  report. Coastal  Research  and  Planning  Institute, Klaipėda 
University. Klaipėda, 30 pp. 







ToRc) Protected marine areas in Lithuania including concervation of phytobenthos  
The Seaside Regional Park was established by the decision of The Supreme Council 
of Lithuania in 1992, in order to protect the seashore landscapes, natural and cultural 
heritage,  the  Baltic  Sea  biodiversity  and  spawning  grounds.  The  Seaside Regional 
Park  covers  the  area  of  8000 hectares  along  the  seashore  (30  km)  in Klaipeda  and 
Palanga, where 5033 hectare is land area and the rest is sea (Karkle Thalasologic Pre‐
serve) (http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/141).  
Reefs  (Natura 2000 Code 1170) were  included  in  the draft  list of habitats  included  in 
the Annex I of the Habitat Directive, occurring in Lithuania. Reefs described as stony 
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From 1999, after  first   Guidelines  for monitoring of phytobenthic   plant and animal  
communities  in  the  Baltic  Sea  (Annex  for  HELCOM  COMBINE  programme,  26 
March. 1999) appeared, in a frame of  grant  form Latvian Council of Sciences “Func‐
tional  biodiversity  of  the  Gulf  of  Riga  under  anthropogenic  impact”  macrophyte 
studies became regular – 1999–2007 (every second year). 
Three  transects, with  two additional  for every  transect, were  chosen  in  the Gulf of 
Riga with different eutrophication impact. One main transect was located on the west 






























According  to  our  studies main  results  for macrophyte  communities  in  the Gulf  of 
Riga are following: together at three transects with 2 additional transects from 1999 




During  1999–2007  salinity  ranges  at  the west  coast  from  4.96  PSU  till  5.72;  at  the 
south‐eastern coast from 3.99 till 5.42 PSU.  




communities  are healthier  and  their diversity  is higher  in  comparison with  south‐
eastern transect communities. Data of epifauna from investigated transects are com‐
paratively  different:  at  the west  coast  transect  16  species  and  at  the  south‐eastern 
coast – 10 species. This reflects as well to the plant belt biomasses. As an example of 
the biomasse distribution from 2007 is illustrated as follows: 
Biomass of macrophytes in different belts, g dry weight/m2 ,2007 
Transects 0–1.5m 3m 5m 7m 
West coast  104.58  445.05  57.1  53.7 
South‐eastern  56.86  188.1  4.54  ‐ 
Biosphere reserve  79.59  393.06  39.14  51.76 
Long‐term  data  of  macrophyte  communities  are  comparatively  stable  at  different 
transects and therefore these chosen sites could be used as reference sites for macro‐
phyte health indication according to WFD. 





















teromorpha  intestinalis),  Rhodophyta  (Ceramium  tenuicorne,  Furcellaria  lumbricalis), 
Charophyta (Chara aspera), and Magnoliophyta (Potamogeton pectinatus, Zannichellia pal‐
ustris) groups were collected in the western coast of the Gulf of Riga‐ transect Mers‐







(Seisuma  and Kulikova,  2005; Kulikova  and  Seisuma,  2005a; Kulikova, Z.Seisuma, 
2006). 
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Seisuma, Z.,  and Kulikova,  I.  2000. Metals  in  the  ecosystem of  the Gulf of Riga  (Baltic  Sea) 
Coastal Zone (1988–1999). 7th Regional Meeting of the Central and East European Section 
of SECOTOX. Bratislava, Slovakia. 25‐27 September, 2000. p. 135–136. 











































Science  Congress.  The  Baltic  Sea  changing  ecosystem.  Sopot,  Poland,  20‐24  June  2005. 
p.213. 
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Kulikova,  I., and Seisuma, Z. 2006. Accumulations of metals  in plants  inhabiting  the  coastal 
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upper  left corner  is the innermost station and  in the opposite corner of the figure  is 
the most wave exposed  station.   For several of  the stations also earlier data are  in‐
cluded (investigations started in 1974 but did not occur annually).  The last years the 
WFD was developed  for  Sweden.  For  the  base  of  the  criteria we  have  chosen  the 
maxim depth  of  a  range  of  species which  change with  the  basins  along  the  entire 
Swedish coast   (http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620‐0149‐
0.pdf). Fucus vesiculosus  is one of  the  species used  in  the Baltic proper and  in  the 





erable between  the different  stations and  a blunt  application of  the quality  criteria 
would  lead to divergent classifications. Several would be directly wrong, as the ap‐
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